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“‘Immersive storyworlds’ are defined by large backstories that cannot be neatly summarized; an                         
ensemble of characters within the current narrative and across its larger history; substantial reliance on                             























































































































































































































































































The most influential transmedia text for my project is ​The Lizzie Bennet Diaries ​ ( ​LBD ​), a 
modern adaptation of Jane Austen’s ​ Pride and Prejudice ​that took the form of a YouTube 
webseries and consists of several other social media platforms. The story followed Elizabeth 
‘Lizzie’ Bennet, a Mass Communications grad student who starts a video blog (vlog) series for 
her series and discusses the trials and tribulation of her daily life. The series’ transmedia focus 
allowed the writers to build outlets for all of ​LBD’ ​s large cast of characters to take on a life of 
their own and interact with each other, even if they did not have a significant presence in the 
official webseries. For example, an early exchange on Twitter between Bing Lee, Caroline Lee, 
and William Darcy took place before the characters ever made an appearance on Lizzie’s vlogs:  
“Bing Lee: hey, @that_caroline @wmdarcy you'll never guess what I just did. 
Caroline Lee: @bingliest you're right. I won't. 
William Darcy: @bingliest what did you do now? I shudder. 
Bing Lee: @that_caroline @wmdarcy you know how I was threatening to buy a 
place while I was out here? 
William Darcy: @bingliest you didn't. 
Bing Lee: @wmdarcy I did 
Caroline Lee: @bingliest omg where?! 
Bing Lee: @that_caroline a place called Netherfield” ( ​The Lizzie Bennet Diaries ​).  
 
Unlike Egan’s ​Black Box​, the writers of ​LBD ​ use Twitter for more than its formal constraints. 
This exchange establishes the personalities of Bing, Caroline and Darcy and also incorporates a 
reference to Austen’s text in Bing’s mention of Netherfield. All of the characters in ​LBD ​ have 
multiple social media accounts through which they interact and reveal portions of the story and 
perspectives that are not necessarily represented in Lizzie's vlogs. These types of interactions 
embrace Twitter for what it is, rather than trying to force it into some tool that it isn’t. With its 
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simultaneous narrators and fractured storyline, this is not the kind of tale that could simply work 
on its own if printed out and placed in a magazine format; it is actually made for the medium.  
LBD ​ aired over one year and consisted of 100 official episodes as well as over 50 spin­off 
videos starring more minor characters. The interactions on Twitter and other social media 
platforms were concurrent in real time with the episodic plots and were frequently referenced in 
the videos themselves, pointing the audience towards the characters’ accounts so that they could 
follow along with the secondary aspect of the story. The characters also used Twitter to engage 
her viewers in semi­frequent question and answer videos, in which Lizzie answers questions 
asked by real viewers. Viewers’ cheeky references to ​Pride and Prejudice​, genuine curiosity, and 
comments made their way into the fictional storyworld. While these viewers’ comments never 
truly influenced or changed the direction of the overall story, the Q&A videos acted as bonus 
content for fans who had immersed themselves in the show and also added a level of reality to 
the narrative’s conceit that Lizzie was a real vlogger. On the whole, ​LBD ​ is a sprawling 
intersection of different forms that interact to form a cohesive whole. Each piece of the narrative 
was carefully designed to enrich and connect with the overarching narrative of the series. 
Although new technologies and new audiences may threaten the media industry’s 
traditional business models, a demand for new, compelling, and exciting stories will always 
exist. By studying past transmedia ventures, it is clear that while a consideration of the story 
itself is important, it is equally important to be attentive towards the audience’s experience of the 
story. Less successful transmedia texts have relied too much on paratexts, creating a narrative 
that is spread too thin over too many platforms with unclear signposts for the audience. In order 
to address this, I plan to create a central ‘hub’ for the audience – a website that will aggregate the 
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most important pieces of my story in one place, rather than simply expecting my audience to 
follow every single thread in real time. I am also working to limit the number of characters and 
paratexts my story requires to tighten the narrative and eliminate possible redundancies. ​Beneath 
Still Waters ​’ transmedia platforms will be chosen to facilitate content as naturally as possible, 
rather than forcing parts of the story on a platform that don’t fit. As I am primarily designing my 
narrative for Twitter, I am consciously using the concepts of interactivity, conversation, and 
linking in order to create a cohesive and medium­specific text. The concept of transmedia 
storytelling, particularly using social media, is so new that a concrete creative model for 
successful execution does not truly exist yet. However, while the logistics of transmedia 
storytelling remains unclear, creators face a future full of opportunities to weave narrative 
threads in an out of another, stitch them together with a compelling story, and create complex, 
innovative pieces of work. 
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The Production Process: Fall 2014 
When I was thinking about what kind of project I wanted to complete during my senior 
year, it was important to me that I combine the knowledge I have gained from Media Studies 
with my minor in Creative Writing. Throughout my Media Studies coursework, I have developed 
a strong interest in digital and social media and the way it shapes our culture and 
communication​. ​In particular, my interests lie in how online platforms influence audience 
experience and interaction, fandom theory, and new methods of storytelling.​ ​In Creative Writing 
workshops, I have refined my writing abilities and experimented with form while implementing 
constructive feedback from my peers and professors. During spring 2014, I spent the semester 
studying graphic design in London at Central Saint Martins, an art school that emphasized 
concept development. My time there not only improved my graphic design skills, but also helped 
me develop a methodical framework for approaching open­ended creative projects from 
conceptualization through iterative drafts and final execution. The concept of transmedia 
storytelling, which requires interdisciplinary, cross­platform thinking, seemed like a natural fit 
for all of my various interests. Overall, this project allows me to utilize concepts I have studied 
in my classes and encompass them into a narrative embedded in the medium it seeks to 
understand. 
My initial idea for the project was a transmedia webseries, similar to ​The Lizzie Bennet 
Diaries ​, but I did not have the video production skills necessary to execute a webseries. I chose 
instead to shift my project to a more experimental format: Twitter. I was aware of several other 
Twitter Fiction experiments, so I knew the platform had a history of creative use, but none I had 
heard of actually used transmedia strategies. From the beginning, I wanted my project to explore 
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transmedia storytelling as a concept, using the tools and strategies of social media including 
linking, liking, retweeting, and commenting, to tell a cohesive narrative. A successful transmedia 
narrative isn’t just the story of one character—it’s the story of a world with multiple storylines 
that unfurl simultaneously and ask the audience to navigate through different threads. The idea of 
situating that kind of transmedia experience in social media like Twitter, which already asks 
users to navigate through a series of profiles and posts that collectively create a sort of 
“narrative” of a person’s life, formed the basis of my underlying concept. 
Due to the scope and detail necessary for a transmedia story, I knew that I would need both 
the fall and spring semester in order to develop, write, and execute this project well. For my 
work this semester, I initially thought it would be possible to execute a version of the story from 
one character’s perspective on Twitter while I continued to develop the plot. Throughout 
September, I focused primarily on my story’s development and worked through several ideas to 
create the basis for an original plot that would work in an unconventional format. I started with a 
broad idea — a journalist uncovers a supernatural conspiracy in a strange small town — and 
refined the story from there. In particular, the supernatural concepts proved the most difficult to 
figure out; I wanted the story to be remain grounded in reality while still incorporating an 
element of fantasy. I researched and took extensive notes on other works in the urban fantasy 
genre, the Salem witch trials, total solar eclipses, life in small towns, and various paranormal 
phenomena to help me develop my ideas throughout the semester. I also began considering how 
many characters would be necessary to include, because while I knew that while I couldn’t 
possibly tweet for an entire town’s­worth of people, including a range of perspectives could add 
more dimensions to the plot and make good use of the transmedia format. After working through 
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several different concepts and trying to organize my ideas, I decided to write a partial draft as a 
traditional short story because it was a format I was comfortable with. While I did not feel that 
this draft was entirely successful, it did help me commit to a certain direction and gave me a 
solid base to work from. 
In order to develop the story component, I enrolled in a creative writing seminar to receive 
constructive feedback on my characters and plot. At the beginning of October, I workshopped 
the short story draft and submitted a detailed plot outline to my thesis readers. At that point, it 
became clear that my initial idea of executing the story from one character’s perspective this 
semester would not be possible; the plot was highly dependent on the interactions and 
conversations between characters. I became concerned about what would constitute a 
“self­contained” project for this semester in keeping with the Media Studies department’s 
guidelines. After discussing it with my readers, I decided instead to develop a website for my 
fictional town called Stillwater that would serve as an important transmedia platform in the story. 
The website would contain facts and background information essential to the main plot, setting 
certain ideas in motion while still acting as a self­contained project. Throughout the rest of the 
month, I continued to work on the narrative, incorporating the feedback I had received and 
heavily revising the first draft. I cut out unnecessary characters to tighten up the plot and 
narrowed down which specific platforms I wanted to use, settling on Twitter, Tumblr, and the 
Stillwater website. By the end of the month, I had written a second substantial draft, this time in 
Twitter format, to hand in to my writing workshop.  
In the first week of November, I workshopped my second draft. The feedback I received 
was extremely helpful and helped me identify some areas I need to keep in mind as I continue to 
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work. In particular, there were places in the story where the characters’ use of Twitter didn’t 
seem entirely believable, so I will need to carefully consider the public/private divide of social 
media as I continue to write. I am aware that there will be certain places in the story that require 
a suspension of disbelief, but I want to ensure that the experience feels immersive and as real as 
possible overall. 
At the Work in Progress presentation, I received a question about the spontaneity or 
interactive potential for this project. While some authors have used interactive, improvisational 
model very successfully, I was hesitant to make my project dependent on audience interaction. 
That level of participation requires a huge amount of engagement. The authors who have 
executed those types of projects already have a massive fan following so it was easier to invite 
people into a collaborative experience. Asking audience or fans to follow along is one thing — 
and since my story’s structure is so complex, I feel that I am already asking quite a lot — but 
requiring that they collaborate is even harder. However, that’s not to say that I won’t leave any 
room for audience interactivity. In the case of an audience member tweeting to one of my 
characters, I would be prepared to respond to them “in­character.” I am also considering places 
where I can have characters ask some open­ended questions that could invite responses. These 
responses wouldn’t add or detract anything from the story, but it provides an opportunity for 
those who want to participate to do so. The work or participation of the audience in my mind is 
their ability to follow a story across these multiple platforms and being able to piece together 
separate parts of a narrative. 
By the end of November, I developed the entirety of the Stillwater website, which I built 
using Wordpress. I manipulated several photos licensed by Creative Commons using Photoshop 
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to add elements of reality to my fictional town. The website also contains a blog, where I used 
the comments feature to post as a variety different fictional Stillwater townspeople to give the 
blog a sense of reality and interactivity. All of the content on the website is directly linked to my 
overall plot, but it still functions as a self­contained story in its own way. In addition to the 
website and a third draft of my story outline, I created Twitter mock­ups of five different scenes 
using Illustrator as a proof of concept for the format. I chose each scene to highlight a different 
functionality of the medium, such as the use of @ replies, livetweeting, links, hashtags, or 
retweeting, in specific parts of the narrative.  
Reflecting back on my process in relation to my research on transmedia storytelling, I am 
glad I chose to develop the town’s website while I figured out the plot. My work this semester 
ensures that the Stillwater website functions as a viable paratext in its own way; it serves as an 
entry point into the larger narrative, but it still conveys a self­contained story within the blog 
posts and website content. It was particularly important to create an immersive storyworld with 
enough detail and depth to sustain it across multiple platforms. The town of Stillwater functions 
as hyperdiegetic setting, to use Matt Hills’ term, to support a wider fictional universe. All of the 
details I reveal are significant in some way, whether they set up a plot point or serve as 
background information to develop a sense of reality for the town. Since the form of social 
media is responsive and readers can question plot points as they happen — rather than a more 
static form like a novel, where readers only consume the text as a finished whole — I feel that it 
is especially important that readers feel there is a sense of logic underpinning the story. Figuring 
out which details needed to appear on the Stillwater website helped me solidify my ideas about 
the town so that if a reader questions something in the story as it is happening, I feel that I can 
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provide an answer that makes sense within the storyworld.  
The process of developing a mystery story – particularly in an unconventional format – 
was difficult but even though I still feel I have to refine certain plot points, the project has been a 
fun challenge. While I have enjoyed my work this semester, I am excited for the chance to 
actually execute an entire story from start to finish in the spring semester. After plotting out the 
story and developing the most complex, content­heavy transmedia platform for the narrative, my 
project for the spring would be the execution of the entire project on Twitter.  The plot 
development and the creation of the Stillwater website set a solid foundation on which I can 
build the rest of the project and I look forward to the opportunity to develop the story and 
characters even further and ultimately see the entire project fully realized on social media. 
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The Production Process: Spring 2015  
After plotting out the story and developing the most complex, content­heavy platform for 
the narrative in the fall, my overall project for the spring semester was the actual execution of the 
entire project. This included setting up all of the platforms, continuing to write and develop the 
story, creating a marketing campaign to attract followers, and releasing the story in real time 
from March 23 through April 24. 
In January over winter break, I created all eleven character platforms (nine Twitter pages 
and two Tumblr blogs) to include profile photos, descriptions and other elements to give them a 
sense of history and reality. I also set up the Stillwater Project meta website using Wordpress, 
where I knew I wanted to aggregate the content from the different platforms for the duration of 
the project. In order to ensure that audiences will catch all of the different threads of 
conversation, I planned to use Storify to break up the story into acts to make it easier to navigate. 
Across all eleven platforms, I included a visible link to the meta website, which represented a 
centralized hub of information. The prominence of the link also alerted potential new readers that 
each individual platform was part of my wider transmedia project.  
During this time, I also read Andrea Phillips’ ​A Creator’s Guide to Transmedia 
Storytelling​, which strongly influenced my approach for the spring semester. The book addressed 
many different aspects of transmedia projects, from writing specifically for a transmedia format 
to considering which platforms to use, creating a marketing campaign, and various production 
elements. In particular, I realized that I had to be quite conscious of the different types of 
audience experiences this project could offer. The ideal audience member would follow all the 
platforms and interact with the characters and immerse themselves in the world, but in reality, 
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those types of participants are a very small percentage of the total audience for any project. 
Although the majority of my story was pre­planned, I still wanted to leave room for people to 
interact. If someone tweeted to one of my characters, I wanted to be prepared to respond 
“in­character.” While these responses would not necessarily change the direction of the story, 
they could potentially tap into the interactive component of social media and also add another 
level of reality to the story. To cater towards those who preferred to just read along without 
interacting, the meta site served as a convenient place to gather all the threads. It was also 
entirely possible that someone only followed one character on Twitter, and while they didn’t get 
the full version of the story, they still came away with a version of it. In addition, each single 
profile contained links and references to the other ones, so I felt that it was fairly unlikely that 
audience members would not eventually connect to another platform if they only encountering 
one. Another possibility was that someone would come in in the middle of the project, which is 
why the link to the meta site was featured so prominently to make it easy to access a clear start 
point and catch up with the narrative. This meta site also functions as as a comprehensive archive 
once the project ended in April.  
February primarily consisted of refining the story further and continuing to plan out how 
exactly I would execute the story. Once I settled on a defined timeline and chose March 23 as my 
start date and April 24 as my end date, it became much easier to figure out how to pace the story 
and how much content I needed to write. I used Scrivener, a writing program with organization 
capabilities, to set up a day­to­day plan so that I knew definitively which story points were 
happening when. This program was crucial for keeping myself organized throughout the project 
and it certainly made the execution process much simpler. In addition, once I confirmed my 
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timeline would work, I began to schedule certain posts ahead of time using Wordpress’s built­in 
blog post system as well as Tweetdeck, a service that helped me manage all nine characters’ 
Twitter profiles as well as put in several key moments as I continued to write.  
In March, I developed marketing campaign that consisted of two fifteen­second teaser 
trailers, a landing page with an email form, and a series of graphics to market the story. As a new 
creator without any sort of previous audience, I chose to use my own social media presence to 
promote the project to any built­in followers that I had. These posts directed people to a landing 
page I created using the meta website’s project address, which gave a short overview of the 
story, included one of the 15­second teasers, and provided a form for email notifications once the 
project launched on March 23. In addition to this, I also wanted to try to attract attention from 
beyond my immediate circle and reach out to transmedia creators whose work had inspired me to 
do this project in the first place. I created over twenty personalized animated gifs that looked as 
though someone was typing a Twitter status update about the town of Stillwater and sent them 
via my personal Twitter account. Although most people did not acknowledge or respond to the 
image, I did receive some positive results. Notable creators and members of the transmedia 
community such as JC Hutchins, Steve Peters, and Michael Andersen followed the project’s 
Twitter account as a result of the graphics. In addition, my use of the #transmedia hashtag in my 
promotional posts helped me gain followers as well, and a London­based transmedia company 
retweeted several of my posts and even gave the project a mention on their Facebook page.  
Once the project launched at the end of March, I had to constantly monitor my 
characters’ accounts to ensure that the scheduled posts were going out as planned, update the 
Stillwater town website with comments from various townspeople, and organize all the posts 
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using Storify and compile them on the project website. Throughout the project’s duration, I 
continued using the project’s Twitter profile as well as my own personal social media profiles to 
provide updates on the project’s progress. I monitored the project views on the meta site using 
Google Analytics, and the site received a steady number of views throughout the project. 
According to the statistics, visitors spent a fair amount of time on the meta site and often viewed 
multiple pages at a time. I also ended up with a higher percentage of returning visitors as 
compared to new visitors, meaning that the project was able to attract and hold interest to a 
certain extent. However, had I had more time to develop one, I know that a marketing campaign 
that continued throughout the entire run of the project would have been valuable in terms of 
attracting interest in the long term. In particular, I feel that the idea of creating a ​Blair 
Witch​­style immersive campaign that blended fiction with a sense of reality could have 
potentially been very successful in creating more of an aura of mystery and intrigue around the 
story.  
One of the biggest challenges in this project was figuring out the pacing. The story 
unfolded over about a month, which simultaneously managed to feel too long and too short. For 
the first two weeks of the project, I wanted to start off slowly to give myself and my potential 
audience time to figure out how the mechanics worked and allow time to explore the Stillwater 
website. The town and everything happening in it seemed very normal on the surface, but 
stranger elements would start creeping in as the weeks went by. The final six days would contain 
the bulk of the action and the number of posts and characters would increase significantly. 
Reflecting back on it though, I think it would have been more successful in capturing an 
audience had I introduced the driving mystery right away. The final six days felt very rushed to 
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me, particularly in comparison with the rest of the plot. I became aware of the pacing problem as 
the end drew closer, but unfortunately I had plotted everything out so much that I didn’t have the 
time or ability to completely change course in such a short period of time. However, I feel that 
this kind of a pacing problem was not something I could have completely predicted before I 
actually executed it, so it remains a valuable lesson for me to have learned.  
Another aspect I had some difficulty with was encouraging audience interaction. I knew 
that this would be hard from the beginning, but because I didn’t have time to execute another 
marketing campaign during the project, I was not able to advertise the key interactive 
opportunities as effectively as I would have liked to. For instance, I built in an opportunity for 
people to ask the mayor of Stillwater a question for a digital Q&A session and I attempted to 
promote it over the course of ten days, but I did not receive any user comments on this post. 
However, I did receive a handful of comments on the Stillwater Town website from readers at 
other points in time, and I enjoyed responding to those “in character” to further the illusion of 
reality and reward them with a personalized message. The submitted comments blended in with 
the Stillwater townspeople’s comments that I was posting myself, and there was no real way for 
other readers to know which comments were posted by me and which weren’t. That was to be 
expected, for the most part, and I hope to keep researching successful techniques for encouraging 
audience interaction in a project like this.  
In addition, I feel that I was a little over­ambitious with the story and the plot. I got 
caught up in creating a central driving mystery and adding in supernatural elements and trying to 
create a deep backstory, but in the end I felt like it was all too complex and most of it happened 
too quickly. I think my impulse to create a mystery story that would lend itself to the transmedia 
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format by encouraging audiences to search through the different platforms wasn’t necessarily a 
bad one ­­ the story itself just could have used more refining. For my first venture into this type 
of online storytelling, perhaps I could have simplified the plot more so I could really focus on the 
writing, developing characters, and possibly explore other social media avenues. Due to the 
timeframe and certain limitations with my own technical skills, certain plot points or certain 
characters were not as well developed as I had envisioned. As the project went on, it became 
increasingly difficult to juggle all eleven platforms and keep pace with the quickening plot. On 
the other hand, this was my first time actually planning, writing, and executing an entire story 
from beginning to end and putting it in front of an audience. I planned as much as I could, but I 
still ended up having to improvise certain posts and work certain story points in at the last 
minute. It would have certainly been helpful to have another set of eyes on the story, as I did last 
semester, to ensure the narrative developed the way I wanted it to, but I remain satisfied with the 
overall project as an experiment in transmedia storytelling.  
Overall, although the project had some problems with execution and pacing, I feel that 
Beneath Still Waters ​ was a successful exercise and an extremely valuable learning opportunity 
for me. This type of transmedia project is rarely done by a single person, and for good reason. 
Trying to manage all of the moving parts, from troubleshooting technical issues to searching for 
online photos that resembled the town of Stillwater to writing for all of the characters, was a 
significant challenge. However, it was great to gain hands­on experience with each area and 
visualize how exactly a project of this scale could fit together, which made overseeing the final, 
finished product all the more rewarding. ​Beneath Still Waters ​ allowed me to exercise a variety of 
skills, including concept and story development, graphic design, social media management, 
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marketing, and website creation. I thoroughly enjoyed seeing it come together after eight months 
of work, and I hope to take the lessons I learned from this project into other transmedia ventures 
in the future.  
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